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The IMPRESS Project: a viable, independent model of press
regulation?
Jonathan  Heawood  is  director  of  the  IMPRESS  Project,  which  is
building a  regulatory body  for  the UK press. Last week, he spoke with
the LSE Media Policy Project and members of  the  industry,  academia








from  imposing  draconian  restrictions  on  any  regulator,  are,  for  the most  part,  quite  ambiguous.
What  is  an  ‘open,  transparent  and  independent’  appointment  process?  What  are  ‘appropriate’
internal governance processes? What is an ‘inquisitorial’ arbitral process?
We have been working methodically through the 23 criteria and using our judgement to make sure











by  the  end  of  the  year.  Its  members  will  have  to  be  both  regulatory  and  entrepreneurial,
overseeing  the  rapid  growth of  a  completely  unique organisation,  a  start­up  regulator.  They will
appoint a Chief Executive. They will approve a business plan for the five­year period, 2015­2020.
And,  crucially,  they  will  decide  whether  the  regulator  should  seek  recognition  under  the  Royal
Charter.
The Board’s first task is to finalise and sign the Memorandum and Articles of Association. Unlike
Sir Alan Moses at  IPSO,  this Chair, and her or his colleagues, will be completely  free  to  review
























system  of  broadcast  regulation,  with  requirements  for  impartiality  and  taste  and  decency.
Broadcast content is already coming to us through digital channels. Spectrum may soon be a thing
of  the  past,  and  without  spectrum  to  secure,  broadcasters  have  very  little  reason  to  subject
themselves to regulation.
At  the same  time,  increasing numbers of amateur  journalists are also providing content  through
digital channels. They may come at this with high standards, low standards, or no standards. We
need  their  information and  ideas, and  it would be useful  to know which of  these new voices we
can trust.
The  current  solutions  to  these  simultaneous  challenges  of  convergence  and  fragmentation  are












public  could  easily  distinguish  between  different  kinds  of  publisher,  just  as  they  distinguish
between different kinds of food.





another body, will eventually offer a system of  regulation which  is  independent of both  the state
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